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ABSTRAKT
Dizajni është ajo pjesë e përvojes njerëzore, aftësi dhe njohuri e cila është çështje e aftësive të
njeriut që të bëj mjedisin e tij të përshtatet më nevojat e tij materiale dhe shpirtërore. Dizajni është
një proces racional, logjik për të zhgjedhur probleme. Për termin "procesi i dizajnit" ne gjithashtu
mund të lexojme "procesi i zgjidhjes së problemit" i cili në të gjitha format, përvec asaj abstrakte
punon më koncensus dhe konsultime. Biblioteka është një koleksionë i kuruar i burimëve të
informacionit dhe burimëve të ngjashmë, të zgjedhur nga ekspertët dhe të bërë të arritshëm për një
komunitet të përcaktuar për referencë ose huazim, shpesh në një mjedis të qetë të përshtatshëm për
studim. Ai siguron qasje fizike ose dixhitale në material, dhe mund të jetë një vendndodhje fizike
ose një hapësirë virtuale, ose të dyja. Bibliotekat kanë një madhësi të gjerë deri në miliona artikuj.
Bibliotekat e para përbëheshin nga arkivat e formës më të hershme të shkrimit - pllakat prej balte
më shkrim kuneiform të zbuluara në Sumer, disa që datojnë që nga viti 2600 para Krishtit.
Bibliotekat private ose përsonale të përbëra nga libra të shkruar u shfaqën në Greqinë klasike në
shekullin V para Krishtit. Një bibliotekë është e organizuar për përdorim dhe mirëmbahet nga një
organ publik, një institucion, një korporatë ose një individ privat. Koleksionet dhe shërbimet
publike dhe institucionale mund të jenë të destinuara për t'u përdorur nga njerëz që nuk zgjedhin
ose nuk kanë mundësi të blejnë vetë një koleksion të gjerë, të cilët kanë nevojë për material që
askush nuk mund të pritet të ketë, ose që kërkojnë ndihmë profesionale me kërkimin e tyre. Përveç
sigurimit të materialeve, bibliotekat gjithashtu ofrojnë shërbime të bibliotekarëve që janë ekspertë
në gjetjen dhe organizimin e informacionit dhe në interpretimin e nevojave të informacionit.
Bibliotekat shpesh ofrojnë zona të qeta për të studiuar, dhe ato gjithashtu shpesh ofrojnë zona të
përbashkëta për të lehtësuar studimin dhe bashkëpunimin në grup. Bibliotekat shpesh ofrojnë
lehtësi publike për qasje në burimët e tyre elektronike dhe internetin.
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QËLLIMI I STUDIMIT
Ky studim ka marrë shkas nga problemet e shumta që hasim çdo ditë dhe në çdo kohë. Hapësira
të ndritshme, miqësore dhe aspiratuese, që synojnë të inkurajojnë një brez të ri të përdoruesve të
bibliotekave, po fshijnë imazhin stereotip të bibliotekave të fëmijërisë sonë ku mbretëronte heshtja.
Ambienti dhe mjedisi kanë më shumë rëndësi se kurrë kur garoni për klientë me internet dhe jashtë
linje dhe kur përvoja mesatare e adoleshentit në dizajnin e brendshëm drejtohet nga standardet e
vendosura nga qendra tregtare dhe rruga e lartë. Brendësitë tona të bibliotekës fillojnë me tërheqjen
e audiencës, janë simpatizuese për ndërtesën dhe kanë qëndrueshmëri të integruar, jo vetëm në
lidhje me kredencialet mjedisore të materialeve të përdorura, por edhe në mënyrë që ato të duken
ende të freskëta dhe mirëpritëse pesë ose dhjetë vjet më poshtë.
Qëllimi i këtij studimi është:
•

Njohja me modelet e shumta të bibliotekavë

•

Evolimi i tyre në kohë

•

Rëndesia e bibliotekve tek klienteve

•

Materialet më të cilat janë realizuar

OBJEKTIVAT E STUDIMIT

•

Përshkrimi i saktë i ambientit te bibliotekës

•

Shfrytezimi i hapësirës

•

Trende të reja

VI

HYRJE
Shërbimet bibliotekare mund të jenë një vegël e rëndësishme dhe shumë lehtë e përdorshme për
promiovimin e leximit, arsimit dhe kulturës në një rajon me pak ose aspak sende tjera të ofruara
dhe për një popull me një pjesë të madhe të fëmijëve dhe të rinisë. Bibliotekat mund të çelin porta
lokale kah dijenia, ta reflektojnë shumësinë dhe lloj-llojshmërinë e shoqërisë dhe ta përkrahin
procesin e demokratizimit, sidomos në vendet si Kosova. Ndërsa bibliotekat përpiqen të krijojnë
ambiente që jo vetëm sigurojnë të gjithë elementët e pritur të një shërbimi të shekullit 21 por edhe
e pozicionojnë veten si zemra e jetës kulturore të një komuniteti, shkolle apo kolegji, është bërë
më e rëndësishme se kurrë të krijosh hapësirë për njerëzit për të pushuar dhe reflektuar në rehati,
krahas librave, pajisjeve të TI-së dhe tryezave të studimit. Ndërtimi i zonave të dallueshme për të
gjitha këto interesa, ndonjëherë kontradiktore, është një akt delikat balancues. Sigurimi i ulëseve
të rehatshme për të akomoduar të gjitha moshat dhe nivelet e lëvizshmërisë, si dhe stilet dhe ngjyrat
që do t'u pëlqejnë grupeve të ndryshme është e rëndësishme Për dizajnimin e një bibloteke përveç
aspektit estetik, duhet treguar kujdes me materialet që përdoren, qëndrueshmërinë e saj, pse sot
estetika po merr shumë rëndësi, nuk duhet harruar se në fund të ditës mund të ankohemi për
funksionin dhe cilësinë e produktit dhe jo për estetikën.
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1.1 Llojet e bibliotekave dhe evoluimi i tyre
Librat e para përbëheshin nga arkivat e formës më të hershme të shkrimit - pllakat prej balte me
shkrim kuneiform. Pllakat rreth një inç të trasha, kishin forma dhe madhësi të ndryshme. Argjila e
ngjashme me baltën u vendos në kornizat prej druri dhe sipërfaqja u lëmua për të shkruar dhe u la
të thahej deri sa të laghej. Bibliotekat e para u shfaqën pesë mijë vjet më parë në gjysmëhënën
pjellore të Azisë Jugperëndimore, një zonë që shkonte nga Mesopotamia në Nil në Afrikë. E njohur
si djepi i civilizimit, gjysmëhëna pjellore ishte vendlindja e shkrimit, diku para vitit 3000 para
Krishtit.
Arkitektura dhe dizajni i bibliotekës është një zanat në zhvillim ndërsa teknologjia ndryshon
dinamikën e hapësirës, megjithatë ne gjithmonë do të dëshirojmë aktin e zgjedhjes së një romani
klasik nga një mur i veshur me rafte librash me një shkallë për hyrjen në raftet e sipërme. Në një
kontekst më të gjerë, publiku arkitektura e bibliotekës lehtëson një produktivitet më të madh
potencial të shoqërisë dhe maksimizon vlerën e njësive ekonomike të prodhuara në më të madhe
shoqërisë duke huazuar dhe çiklizuar burime të ripërdorshme që do përndryshe të shkojnë dëm.

1.1.1 Bibliotekat e Egjiptit të vjetër
Arkitektura, e ngjashme me artin përfaqësues, kishte për qëllim të ruante format dhe konventat që
u mbajtën për të pasqyruar përsosjen e botës në momentin fillestar të krijimit dhe për të mishëruar
marrëdhënien e saktë midis njerëzimit, mbretit dhe panteonit të perëndive. Për këtë arsye, si arti
dhe arkitektura egjiptiane duken nga jashtë rezistente ndaj zhvillimit dhe ushtrimit të gjykimit
artistik individual, por artizanët egjiptianë të çdo periudhe historike gjetën zgjidhje të ndryshme
për sfidat konceptuale të paraqitura atyre.

Figure 1 Biblioteka Aleksandrisë
Burimi (NHULKUND, 2018)
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Dy materialet kryesore të ndërtimit të përdorura në Egjiptin e lashtë ishin tulla dhe guri i pjekur.
Tulla me baltë mbeti materiali shtëpiak, i përdorur edhe për pallatet mbretërore; ajo u përdor
gjithashtu për fortesat, muret e mëdha të zonave të tempullit dhe qyteteve, dhe për ndërtesat
ndihmëse në komplekset e tempujve.

1.1.2 Bibliotekat e stilit Gotik

Figure 2 Libraria e Santo Domingos në konventën e Perus
Burimi: (Junior, n.d.)

Arkitektura gotike është një stil evropian i arkitekturës që vlerëson lartësinë dhe shfaq një estetikë
të ndërlikuar dhe delikate. Megjithëse rrënjët e saj janë franceze, qasja gotike mund të gjendet në
kisha, katedrale dhe ndërtesa të tjera të ngjashme në Evropë dhe më gjerë. Gjatë Mesjetës, një stil
i ri i arkitekturës u shfaq në Evropë. Fillimisht referuar si Opus Francigenum, ose "Vepra
Franceze", kjo zhanër arkitektonik mbizotëronte shijet evropiane - përkatësisht atë të Kishës
Katolike Romake - deri në shekullin e 16-të, kur u bë e njohur si "Gotike". Stili gotik evoluoi nga
arkitektura romane, një estetikë mesjetare e karakterizuar nga harqe, tavane të harkuar dhe dritare
të vogla prej qelqi me njolla. Arkitektura gotike i adoptoi dhe i përshtati këto elemente romane për
të prodhuar një stil të ri ndërtimi që përmban harqe të ekzagjeruara, rritje të harkut dhe dritare të
zmadhuara. Përveç riinterpretimit të këtyre karakteristikave, megjithatë, arkitektura gotike braktisi
gjithashtu një tipar kryesor të arkitekturës romane: muret e trasha. Për të ndërtuar ndërtesa më të
larta, më delikate me mure më të holla, arkitektët gotikë përdorën mbështetëse fluturuese. Këto
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struktura prej guri i lejuan arkitektët të krijonin katedrale dhe kisha të larta qiellore që evokonin
eteritetin dhe arrinin drejt qiellit.

1.1.3 Bibliotekat e kohës moderne

Figure 3 Biblioteka e Peabody George
Burimi: (Kramer, 2019)
Arkitektura e Rilindjes miratoi tiparet dalluese të arkitekturës klasike Romake. Sidoqoftë, format
dhe qëllimet e ndërtesave kishin ndryshuar me kalimin e kohës, ashtu si edhe struktura e qyteteve,
e cila reflektohet në shkrirjen e formave klasike dhe të shekullit të 16-të. Karakteristikat kryesore
të strukturave të shekullit të 16-të, të cilat bashkuan teknikën klasike romake me estetikën e
Rilindjes, u bazuan në disa koncepte arkitektonike themelore: fasada, kolona dhe pilastra, harqe,
qemere, kupola, dritare dhe mure. Megjithëse studimi dhe zotërimi i detajeve të Romakëve të
lashtë ishte një nga aspektet e rëndësishme të teorisë arkitektonike të Rilindjes, stili gjithashtu u
bë më dekorativ dhe zbukurues, me një përdorim të gjerë të statujës, kupolave dhe kupolave. Stili
i Rilindjes vë theksin në simetri, proporcion, gjeometri dhe rregullsinë e pjesëve, siç demonstrohen
në arkitekturën e antikitetit klasik dhe në veçanti arkitekturën antike romake, nga të cilat mbetën
shumë shembuj
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1.1.4 Bibliotekat e stilit Barok

Figure 4 Biblioteka Grandeose Baroque

Burimi (Icd, 2016)
Cilësi të tjera karakteristike përfshijnë madhështinë, dramën dhe kontrastin (veçanërisht në
ndriçim), lakueshmërinë dhe një grup shpesh marramendës të trajtimeve të pasura sipërfaqësore,
elementeve përdredhës dhe statujës së praruar. Arkitektët aplikuan pa mëdyshje ngjyra të
ndritshme dhe tavane iluzore, të pikturuara gjallërisht. Arkitektura italiane e Barokut ka disa
karakteristika identifikuese, përfshirë format e lakimit dhe muret që duket se valëzohen, ose lëvizin
në valë. Sipërfaqet e strukturave shpesh shfaqin një grumbullim të elementeve si kolona dhe
skulptura, dhe vëllime, ose forma spirale dekorative.
Baroku është një stil mjaft i zbukuruar dhe i përpunuar i arkitekturës, artit dhe dizajnit që lulëzoi
në Evropë në XVII dhe gjysmën e parë të shekullit të 18-të. Arti dhe dizajni barok i drejtoheshin
shqisave të shikuesit drejtpërdrejt, tërheqës për emocionet, si dhe intelektin.

1.1.5 Bibliotekat e stilit Rokoko

Në shekullin e XVIII, stili Barok ekzagjerohet më tej në Rokoko, është një stil jashtëzakonisht
zbukurues dhe teatror i arkitekturës, artit dhe zbukurimit që ndërthur asimetri, kthesa rrotulluese,
prarim, ngjyra të bardha dhe pastel. Rokoko përmbanë dekorim të bollshëm, me një bollëk
kthesash, kundër kthesa, valëzime dhe elementë të modeluar nga natyra. Eksterierët e ndërtesave
të Rokoko janë shpesh të thjeshta, ndërsa pjesët e brendshme dominohen tërësisht nga stoli i tyre.
Stili ishte teatral, i krijuar për të bërë përshtypje dhe frikë nga shikimi i parë. Planet e dyshemesë
5

së kishave ishin shpesh komplekse, duke shfaqur ovale të ndërthurura; Në pallate, shkallët e mëdha
u bënë centrepieces dhe ofruan këndvështrime të ndryshme të dekorimit.

Figure 5 Biblioteka Anna Amalia

Burimi (staff, 2007)
Ornamentet kryesore të rokoko janë: guaska asimetrike, akantusi dhe gjethe të tjera, zogj, buqeta
me lule, fruta, instrumente muzikorë, engjëj dhe elemente të Lindjes së Largët (faltore, dragonj,
majmunë, lule të çuditshme dhe njerëz kinezë). Stili shpesh integronte pikturën, llaçin e formuar,
dhe gdhendjen në dru, dhe kuadraturën, ose pikturat iluzioniste të tavanit, të cilat ishin krijuar për
të dhënë përshtypjen se ata që hynin në dhomë po shikonin nga qielli, ku kerubinët dhe figurat e
tjera po i vështronin . Materialet e përdorura përfshinin llaç, të pikturuar ose të lënë të bardhë;
kombinime të drurëve me ngjyra të ndryshme (zakonisht lisi, ahu ose arre); dru i llakuar në stilin
japonez, zbukurim prej bronzi të praruar dhe maja mermeri të komove ose tavolinave.

1.1.6 Biblioteka Antike
Me ndikimin e zbulimeve arkeologjike Franca solli një kthesë të rëndësishme në drejtimtë formave
antike. Mobiliet të cilat ishin të ndikuara nga stili Barok, kishin filluar të thjeshtoheshin dukshëm
për nga struktura. Linjat e lakuara gradualisht filluan tëorientohen drejt atyre të drejtave. Karriget,
pothuajse nuk kishin ndryshuar, krahasuar me periudhat tjera. Lidhjet mes këmbëve dhe ulëses
theksoheshin duke u dekoruar meskulptura në formë trëndafili. Mbështetëset, zakonisht ishin në
formën konkave, me formëtë medaljoneve apo me zbukurime të hapura.Skeletet ngjyroseshin
kryesisht me ngjyra të hapura, me shkëlqim apo të lustruara me dyllë. Ulëset (ndenjëset) zakonisht
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punoheshin me pëlhurë sixhadeje. Ballorja e sirtarit të tavolinës së punës (zyrës) kishte sipërfaqe
fine, korniza anësore dhe këmbë të drejta. Në këtë periudhë shfaqen: komodina me sirtarë, etazher
për libra me xham, etj.

Figure 6 Biblioteka John Rylands - Mançester, Mbretëria e Bashkuar
Burimi (Stock A. S., 2018)
Karakteristik tjeter mund te jete një tryezë bibliotekare e gdhendur me shumë zbukurime me një
majë mermeri të pazakontë Druri i bukur, druri palisandër i vlerësuar.

1.1.7 Bibliotekat e Artit të ri (Art Nouveau)

Figure 7 Marne, Reims, Biblioteka Carnegie, Nancy Jacques Grube
Burimi (Stock H. /., 2013)
Art Nouveau, stil zbukurues i artit që lulëzoi midis viteve 1890 dhe 1910 në të gjithë Evropën dhe
Shtetet e Bashkuara. Art Nouveau karakterizohet nga përdorimi i tij i një linje të gjatë, sinustive,
organike dhe përdorej më shpesh në arkitekturë, dizajn të brendshëm, dizajn bizhuterish dhe qelqi,
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postera dhe ilustrim. Ishte një përpjekje e qëllimshme për të krijuar një stil të ri, pa historizmin
imitues që mbizotëronte pjesën më të madhe të artit dhe dizajnit të shekullit të 19-të. Karakteristikë
dalluese zbukuruese e Art Nouveau është vija e tij asimetrike valëzuese, shpesh duke marrë formën
e kërcellit dhe sythave të luleve, tendinave të hardhisë, krahëve të insekteve dhe objekteve të tjera
natyrore delikate dhe të rrëmbyeshme; vija mund të jetë elegante dhe e hijshme ose e mbushur me
një forcë të fuqishme ritmike dhe të ngjashme me kamxhikun. Në arkitekturë dhe artet e tjera
plastike, e gjithë forma tre-dimensionale përfshihet në ritmin organik, linear, duke krijuar një
shkrirje midis strukturës dhe zbukurimit. Arkitektura tregon veçanërisht këtë sintezë të zbukurimit
dhe strukturës; një kombinim liberal i materialeve - punime hekuri, qelqi, qeramike dhe tullash u përdor, për shembull, në krijimin e ambienteve të brendshme të unifikuara në të cilat kolonat dhe
trarët u bënë hardhi të trasha me përhapjen e dredhave dhe dritareve u bënë të dyja hapje për dritë
dhe ajër dhe dalje membranore të tërësisë organike.

1.1.8 Biblioteka në stilin Art Deco

Figure 8 Biblioteka Reddit, Art Deco, Paris
Burimi (DR, 2012)
Kur mendoni për elegancën, përfundimin e patëmetë dhe detajet eklektike, art deco është stili që i
përfshin të gjitha.
Lindur në Paris gjatë fillimit të shekullit 20, Art Deco ishte një lëvizje e stilit të ri që synonte të
përfaqësonte një shoqëri të pasluftës. Ajo kishte për qëllim të frymëzonte pozitivitetin, lozoninë
dhe shpresën për të ardhmen. Çdo pjesë origjinale e Art Deco tregon një histori të një lloji. Do të
gjeni simetri të përsosur, shumë pasqyra, dru të rrallë dhe të shtrenjtë, dhe mbi të gjitha, luks.
Bukuria e Art Deco është ndjesia moderne që këto pjesë mund të përçojnë pa sakrifikuar elegancën
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e hapësirës tuaj. Karakteristikat dalluese të stilit janë forma të thjeshta, të pastra, shpesh me një
pamje "të efektshme"; zbukurim që është gjeometrik ose i stilizuar nga format e paraqitjes; dhe
materiale jashtëzakonisht të larmishme, shpesh të shtrenjta, të cilat shpesh përfshijnë substanca të
bëra nga njeriu (plastika, veçanërisht Bakeliti; vita-qelqi; dhe hekur betoni) përveç atyre natyrore
(lodh, argjend, fildish, obsidian, krom dhe kristal shkëmbi). Megjithëse objektet e Art Deco
prodhoheshin rrallë në masë, tiparet karakteristike të stilit reflektonin admirimin për modernizmin
e makinës dhe për cilësitë e natyrshme të dizajnit të objekteve të prodhuara nga makina (p.sh.,
thjeshtësia relative, planariteti, simetria dhe përsëritja e pandryshueshme e elementeve )

1.1.9 Bibliotekat e Modernizmit – Epokës së Re

Figure 9 Biblioteka dhe shtëpia e kulturës Vennesla, Norvogji
Burimi (Ashely, 2011)

Fillimisht filloi në mesin e shekullit të 20-të si një vizion revolucionar larg kohës klasike dhe
lëvizjeve të shkurtra mohuese në zbukurim që e ndoqën atë pasi art deco të fitonte koncepte të reja
në mënyrën e jetës me hapësirë praktike, të thjeshtë dhe të çrregullt për tu vendosur në. Zbaton një
ndjenjë thjeshtësie, me detajet e vendosura në mobilje dhe aksesorë dekorimi. Sleek është fjala që
përdoret zakonisht për të përshkruar stilin modern dhe vlen për të gjitha nën-stilet e saj, të cilat
secili ka elementet dhe detajet e veta karakteristike. Paletat e ngjyrave janë neutrale dhe të ajrosura
për të ndihmuar në ruajtjen e një hapësire paqësore dhe relaksuese me pjesë minimale mobiljesh
me punë shumë të thjeshtë arti për të futur dritën natyrore, e cila është një faktor shumë domethënës
në këtë stil si stilet skandinave dhe ato moderne japoneze, ndërsa ato shmangni rrëmujat dhe
kërkoni funksionalitetin e kombinuar me komoditetin.
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1.1.10 Postmodernizmi

Figure 10 Biblioteka Doskan
Burimi (Park, 2020)

Lëvizja e modelit postmodern u shtri gjatë dy dekadave, duke filluar me arkitekturën në vitet 1960,
megjithëse lulëzimi i saj ishte nga rreth 1970 deri në 1990. Ishte një rebelim i fuqishëm kundër
koncepteve minimaliste të dizajnit modern. Dizajni postmodern përqafon ide jokonvencionale me
theks në stilin e gjallë, artistik dhe ekstravagant. Dy burimet më të mëdha që nxisnin lëvizjen
Postmoderne ishin arkitektura amerikane dhe modeli radikal italian, sipas Glenn Adamson, një
kurator i ekspozitës "Postmodernizmi: Stili dhe Subversioni 1970-1990", të mbajtur në Victoria
dhe Albert Museum të Londrës. Forma nuk ndoqi funksionin në konceptet e pacipa të modelit
postmodern. Ishte një largim i menjëhershëm nga idealet minimale, minimiste të modelit modern.
Ndërtesat postmoderne kishin forma të lakuara, elemente dekorative, asimetri, ngjyra të ndritshme
dhe tipare shpesh të huazuara nga periudhat e mëparshme. Ngjyrat dhe teksturat që nuk kanë lidhje
me strukturën ose funksionin e ndërtesës.
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2. SHFRYTËZIMI I HAPËSIRËS SË BIBLIOTEKËS
Llojet e hapësirës së bibliotekës janë zona ku ruhen dokumente të lidhura letre, film ose media
magnetike. Një lloj hapësire bibliotekare mund të përfshijë sisteme të hapura dhe të mbyllura të
magazinimit dhe sisteme të lëvizshme të rafteve, dhe të jetë i zbatueshëm për dhomat e dosjeve
dhe ruajtjen e materialeve të tjera të dendura në mjediset e kondicionuar të zyrës. Bibliotekat
supozohet të jenë të qëllimit të përgjithshëm dhe mund të përfshijnë hapësira për shfaqje dhe
stacione pune leximi, takimesh dhe elektronike, siç përcaktohet nga niveli i dëshiruar i qasjes në
materialet që ruhen.
Aksesi në internet, media elektronike, teknologjia kompjuterike dhe përparime të tjera kanë pasur
një efekt të thellë në funksionin dhe modelimin e bibliotekave. Si rezultat, dizajni i llojit të
hapësirës së bibliotekës duhet të jetë mjaft fleksibël për të marrë parasysh këto lloje të teknologjive
të integruara, si dhe për të ruajtur, trajtuar dhe qarkulluar siç duhet llojet e mediave të shtypura dhe
të tjera. Asnjë lloj i veçantë i kontrollit të lagështisë nuk supozohet në llojin e hapësirës së
bibliotekës pasi që ruajtja e materialeve arkivore nuk është tipike. Aksesi në internet, media
elektronike, teknologjia kompjuterike dhe përparime të tjera kanë pasur një efekt të thellë në
funksionin dhe modelimin e bibliotekave. Si rezultat, dizajni i llojit të hapësirës së bibliotekës
duhet të jetë mjaft fleksibël për të marrë parasysh këto lloje të teknologjive të integruara, si dhe
për të ruajtur, trajtuar dhe qarkulluar siç duhet llojet e mediave të shtypura dhe të tjera. Asnjë lloj
i veçantë i kontrollit të lagështisë nuk supozohet në llojin e hapësirës së bibliotekës pasi që ruajtja
e materialeve arkivore nuk është tipike.
2.1 Llojet dhe karakteristikat fizike së bibliotekës
Karakteristikat fizike për t'u adresuar në hapësirën e bibliotekës përfshijnë:
Hapjet në dyer të paktën 32 inç të gjera dhe pragjet e dyerve jo më të larta se 1/2 inç. Rrugët
mbaheshin të gjera dhe të qarta për përdoruesit e karrocave. Hiqni ose minimizoni objektet e dalura
për sigurinë e përdoruesve të dëmtuar nga shikimi. Lidhni nivelet e bibliotekës përmes një rruge
të arritshme të udhëtimit, ose siguroni procedura për të ndihmuar klientët me dëmtime të lëvizjes
në marrjen e materialeve nga vendet e paarritshme. Siguroni rampa dhe / ose ashensorë si
alternative të shkallëve. Instaloni ashensorë me sinjale dëgjimore dhe vizuale për dyshemetë.
11

Kontrollet e ashensorit duhet të shënohen me shkronja të mëdha dhe në shkronja braile ose me
shënime të ngritura. Njerëzit e ulur në karriget me rrota duhet të jenë lehtësisht të aftë të arrijnë të
gjitha kontrollet e ashensorit. Tualetet e arritshme për karriget me rrota me shenja të shënuara mirë
duhet të jenë në dispozicion në bibliotekë ose afër saj. Bëni të arritshme tryezat e shërbimit dhe
pajisjet si p.sh. karriget me rrota. Siguroni shenja të bollshme me drejtim të lartë, të shtypur në
drejtim, në të gjithë bibliotekën. Identifikuesit e raftit dhe pirgut duhet të sigurohen në formate të
mëdha shtypi dhe Braille. Shënoni pajisjet me shtypje të madhe dhe etiketat Braille. Siguroni
pajisje telekomunikuese për të shurdhrit (TDD / TTY). Siguroni mbrojtës dëgjimi, dhoma studimi
private ose karroca studimi për përdoruesit që shpërqendrohen nga zhurma dhe lëvizja rreth tyre
ose që kanë nevojë për pajisje ose mbështetje të veçantë.

2.2. Shtatë lloje të gjera të hapësirës bibliotekare
•

Hapësira e mbledhjes

•

Hapësira elektronike publike e stacioneve të punës

•

Hapësira e ulëseve të përdoruesve

•

Hapësira e punës së stafit

•

Hapësira për takime

•

Hapësirë e veçantë për përdorim

•

Hapësirë jo e caktuar (përfshirë hapësirën mekanike)

2.3 Estetika
Zgjedhjet estetike për hapësirën e bibliotekës duhet të japin një mesazh të veçantë në lidhje me
përvojën e përgjithshme që do të kenë përdoruesit. Merrni parasysh nëse biblioteka do të jetë më
formale dhe tradicionale apo më moderne dhe e hapur. Përcaktoni se si do të sigurojë lidhje me
bashkësinë lokale, idealet dhe traditat, lidhjet kulturore dhe natyrën. Siguroni ndriçimin natyror të
ditës kur është e mundur, por merrni parasysh efektet e dritës në koleksionet gjatë procesit për të
zvogëluar dëmtimin. Nivelet e ndriçimit duhet të jenë të barabarta. Sipërfaqet nuk duhet të jenë
shumë të shndritshme ose me shkëlqim dhe të mbajnë reflektimet, hijet dhe shkëlqimin e dritës në
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minimum. Siguroni kontrast vizual dhe përdorni ndryshime në ngjyra, cilësi dhe modele për të
krijuar një përvojë tërheqëse dhe për të diferencuar hapësirat.
2.4 Funksionimi
Përgjatë shekujve, bibliotekarët kanë ruajtur libra dhe të dhëna nga rreziqet e luftës, zjarrit dhe
përmbytjes dhe nuk është mburrje e kot të thuash se ata kanë luajtur një pjesë të madhe në
ruajtjen e trashëgimisë kulturore të vendeve të tyre. Megjithëse bibliotekat veprojn kryesisht si
një mbajtës i shënimeve, koncepti i një shërbimi aktiv të këshillave dhe informacioneve
përfundimisht u shfaq si një zgjatim i ligjshëm i rolit të kujdestarit.

2.4.1 Teknologji e Integruar
Fillon me procesin e dizajnit një kuptim të plotë të kërkesave teknologjike të hapësirës, duke
përfshirë nevojat e parashikuara në të ardhmen.
2.4.2 Privatësia
Llojet e hapësirave të bibliotekës zakonisht përfshijnë fushat e leximit dhe punës private / studimit
që kërkojnë ndarje akustike dhe vizuale nga qarkullimi i përgjithshëm dhe zonat e punës.
2.4.3 Ndriçimi
Vendosja e zonave të ndriçimit në fillim të procesit të dizajnimit. Bëhet dallimin midis nevojave
të ndriçimit për raftet, qarkullimin, leximin dhe dhomat e punës. Përfshirë ndriçimin efikas të
energjisë.
2.4.4 Përdorimi

Klasifikimi i grupit të pushtimit për llojin e hapësirës së bibliotekës është përvetësimi i asamblesë
për bibliotekat me 5,000 SF ose më të madh, dhe zënia e biznesit B2 me ndërtim të mbrojtur me
spërkatje, dhe GSA Acoustical Class C1 për hapësira më të vogla se 5,000 SF dhe për zyrat e
mbyllura.
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2.5 Produktive
Fleksibiliteti: Lloji i hapësirës së bibliotekës është i qëndrueshëm dhe i adaptueshëm, dhe
zakonisht përfshin karakteristika të tilla si një sistem dyshemeje të ngritur për shpërndarjen e
shërbimeve kritike (energji, zë, të dhëna dhe HVAC) dhe stacione pune dhe ruajtje. Dizajni
fleksibël duhet gjithashtu të lejojë që hapësira e bibliotekës të përdoret për funksione të tjera të
tilla si mbledhjet e komunitetit, aktivitetet ose ngjarjet.
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3. KRITERET E NDËRTIMIT TË BIBLIOTEKAVE
Për GSA, kostot për njësi për llojet e hapësirave të bibliotekës bazohen në cilësinë e ndërtimit dhe
tiparet e dizajnit në tabelën vijuese. Bibliotekat e lidhura me gjykatat dhe ose bibliotekat me
përfundime të gjera të drurit të fortë nuk përfshihen në kostot e njësisë dhe duhet të trajtohen si një
kërkesë e veçantë ose lloji i hapësirës së dhomës.
Siguria. Plani për mbrojtjen nga zjarri, sigurinë dhe shëndetin e banorëve, dhe zbutjen e rreziqeve
natyrore, si dhe sigurinë për banorët dhe pasuritë e ndërtesave.
Qëndrueshëmëria. Projektimi i një hapësire të qëndrueshme të Bibliotekës duhet të jetë pjesë e
një procesi të integruar që merr parasysh: materialet, operacionet dhe shëndetin dhe mirëqenien e
përdoruesve
Përfitomi nga ndriçimi natyror i ditës, përmes vendosjes së duhur të dritareve dhe dritave të
dritareve, dhe ventilimit natyror për të ulur kostot e ndërmarrjes. Përdorni veçori të tilla si pajisjet
e mbrojtjes nga drita për të ulur përfitimin e drejtpërdrejtë diellor.
Siguroni izolim në çati dhe mure në mënyrë që të zvogëloni përdorimin e energjisë dhe fitimin
e nxehtësisë në hapësirë.
Adresoni cilësi të shëndetshme mjedisore të brendshme përmes rrjedhës së duhur të ajrit dhe
filtrimit të ajrit, dhe materialeve, orendive dhe përfundimeve që nuk marrin gaz.
Përdormi produkte të qëndrueshme në hapësirën e bibliotekës dhe planifikoni për produkte me
paketim të zvogëluar dhe mundësi riciklimi për të minimizuar mbeturinat.

3.1 Mobiliet dhe paisjet

Shumëllojshmëri mobiljesh të rehatshme dhe mobilje të ndryshme, zona dhe vende të ndryshme
për tu mbledhur ose për të qenë vetëm mund të sigurojë lloje të ndryshme të përdoruesve me atë
që u nevojitet.
Raftet standarde - Konsulenti dhe bibliotekari do të llogarisin nevojën në këmbë lineare për të
lidhur vëllime me një lejim për rritje. Kjo shifër do të shndërrohet në njësi rafte, të vetme ose të
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dyfishtë të ballafaquar, dhe në lartësi që variojnë nga 42 ", ose rreth 60" në 66 ", në lartësi të plota
84" dhe 90 ". mundësisht duhet të jetë çeliku.
Disa bibliotekarë mund të preferojnë zgjedhjet e rafteve me lartësi më të ulët me shumë pak njësi,
nëse ka, mbi lartësinë 66 ". Njësia e preferuar ka bazën në dysheme me rafte sipër. sirtar i bazuar
nuk rekomandohet për dy arsye: humbja e raftit të poshtëm dhe vështirësia në pastrim nën to. Nëse
përbërja etnike e popullsisë së zonës ka tendencë të jetë njerëz me shtatë më të shkurtër, atëherë
ulja e pajisjeve dhe pajisjeve të bibliotekës dhe rrethinave të saj 45 mund të jenë më të kënaqshme.
Kapaciteti në vëllime do të jetë më i ulët për shkak të më pak rafteve.
Lartësia maksimale e pirjeve të librave është e kufizuar në 1500 mm mbi dyshemenë e përfunduar
për të përforcuar transparencën e përshtatjes vende shtrojë
Hapësira për ulëse - Është një element thelbësor në hartimin e bibliotekës. Shumica e bibliotekave
publike dhe akademike i gjejnë ajo hapësirë për të ulur popullatën në rritje të përdoruesve cënohet
gjithnjë e më shumë nga vendosja në shtëpi koleksion në rritje.
Përdoruesit e bibliotekës duhet të kenë një larmi vendesh për të zgjedhur që të përputhen me
mësimin e tyre qasja dhe gjendja shpirtërore në një kohë të caktuar.
Ekzistojnë në thelb tre lloje ulësesh:
1) Leximi stola
2) Tabela leximi
3) Vende ulëse fleksibël.
Bazuar në reagimet e përdoruesve për ulëset, ata e konsiderojnë të përshtatshme të formojnë
informalehapësirat e diskutimit me vendet e luajtshme. Studentët tërhiqen nga kjo zonë nga ngjyra
e habitshme dhe atmosferë "e ftohtë"
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4. PSIKOLOGJIA E NGJYRAVE
Duhet të studiojë mbi efektet psikologjike të ngjyrës. E errët ngjyrat mund të nënshtrojnë sjelljen
ekzituese, ngjyra e ndritshme do të stimulojë. duhet të jetë një qasje bashkëkohore për ngjyrën dhe
përzgjedhjen e materialeve i miratuar në mënyrë që të evokojë një imazh tërheqës dhe miqësor me
një sens të efikasitetit, shoqëruar duke stimuluar përvojën e paharrueshme të ndërtimit dhe praninë
qytetare. Ndërtesa e re e bibliotekës duhet demonstrojnë një estetikë të vijës së pastër, të
mbështetur nga një qasje e shtresuar, strukturore dhe e përjetshme ndaj ngjyrës dhe qiellza e
materialeve.
Ngjyra duhet të përfshihet në mënyrë selektive dhe të bazohet në një sfond neutral. Ngjyra mund
të shfaqet në elementë të tillë si muret dhe ndarjet e zgjedhura, zgjedhja e rrobave për mobilje dhe
përdorimi i elementeve grafikë për të përcaktuar qartë fushat e dallueshme të bibliotekës.
Ngjyrat dhe përfundimet duhet të jenë të zgjedhura në mënyrë të përshtatshme për të përforcuar
tërheqjen e hapësirave për grupin e caktuar të moshës, ndërsa ngatërrohet pa probleme me
konceptin e përgjithshëm të hapësirës si një vend tërheqës, stimulues për të vizituar. Në ditët e
sotme ka më shumë ngjyra të ndritshme në biblioteka.
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5. NDRIQIMI
Ndriçimi mund të kontrollojë se si duket dhe si ndihet biblioteka. Ndriçimi i mirë është i nevojshëm
për studim, ndriçimi mund të jetë i shkëlqyeshëm për zonat reflektuese. Përdorni ndriçimin spot
për efekte speciale. Ndërtesat akademike dhe të bibliotekave publike merren me pamjen e jashtme
të ambienteve të tyre.
Koncept i transparencës mbetet një tipar i njohur në bibliotekat sot ku “sasi të mëdha të lustrimeve
për t'i mundësuar njerëzit lokalë të shohin se çfarë po ndodhte brenda ishin thelbësore, projektuesit
u kujdesën të ndërtonin fasadën e xhamit përgjatë veriut anësore në mënyrë që të zvogëlohen
problemet e shkëlqimit diellor për lexuesit brenda.
Sidoqoftë, McCabe (2000) përshkruan çështjet e ndryshme që lindin nga përdorimi i një sasie të
madhe të dritareve të jashtme në një bibliotekë, duke përfshirë sigurinë, si dhe shmangien e
shkëlqimit verbues dhe mbinxehjes. Toka ka kufijtë e saj dhe ndërtesat kanë nevojë për të qenë
miqësorë me mjedisin, si i pashëm dhe me kosto efikase. Përdorn puset dhe ventilimin natyror për
të zvogëluar nevojën për dritë artificiale dhe ajër kondicionimi, dhe ka dritare të rreshtuara me
kujdes për të minimizuar përfitimin diellor dhe shkëlqimin e ndritshëm. Për shumë vite të kuptuarit
e përbashkët kur zgjedh leximin sipërfaqet kanë qenë për të shmangur ngjyrat ose sfondet që janë
ose shumë të lehta ose shumë të errëta. Në vitet e fundit e zezë dhe sipërfaqe të tjera leximi shumë
të errëta në tavolina e janë shfaqur shpesh
5.1 Dizanjimi i ndriçimit në bibliotekë
1) Bëni dritën e ndriçimit me një nivel minimal prej 50 luksi në nivelin e tokës.
2) Eliminoni shkëlqimin e ndritshëm, ndriçoni sinjalistikën dhe theksoni ndryshimet e nivelit.
3) Siguroni nivele uniforme të ndriçimit brenda dhe në përputhje me kërkesat për ndriçimi i
mirëmbajtjes në të gjitha hapësirat e qarkullimit, përfshirë zonat e arritura nga publiku.
4) Siguroni një ndriçim minimal prej 40 luksi, uniformitetin prej 0,3 dhe një vlerë mesatare të
mbajtur 120 luks. Siguroni një nivel të graduar ndriçimi në hyrjet dhe daljet e ndërtesave për të
ndihmuar njerëzit me vision dëmtimi. Siguroni minimumi 50 luks jashtë hyrjes ose daljes.
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5) Siguroni ndriçim adekuat të fokusuar për interpretimin e gjuhës së shenjave për njerëzit që janë
të shurdhër / me të dëgjuar të dëmtuar në sallat e konferencave, takime dhoma, auditori dhe të
ngjashme.

19

6. NDIKIMI TEK NJERIU SJELLJET DHE PERCEPTIMI
Duhet të konsiderohet se si elementet e mjedisit fizik ndikojnë në qëndrimet njerëzore dhe sjelljet
e përdoruesit. Sondazhet mbi përdorimin dhe modelin e bibliotekës kanë treguar se si mund të ketë
dizajni i mjedisit fizik ndikim të rëndësishëm në përdorimin e bibliotekës. Hulumtimet sugjerojnë
që vendosja fizike mund të ndikojë gjithashtu në kënaqësia përfundimtare e klientit me shërbimin,
produktivitetin dhe motivimin. Stokols dhe Altman në Bitner, M. J, shtojnë se sjellja njerëzore
ndikohet nga fizike vendosja dhe mjedisi i brendshëm në të cilin ndodh është në thelb një truizëm.
Fusha e psikologjia e mjedisit ka adresuar marrëdhëniet midis qenieve njerëzore dhe ndërtimit të
tyre mjedisi, këtu supozohet se dimensionet e mjedisit fizik të organizatës ndikojnë sjellje të
rëndësishme të klientit dhe punonjësve. Psikologët e mjedisit sugjerojnë që individët të reagojnë
ndaj vendeve me dy të përgjithshme, dhe e kundërta, format e sjelljes; qasja dhe shmangia.
6.1 Ndikimi i mjedisit fizik tek klienti
-

Krijimi i emocioneve dhe humorit të fortë me anë të cilësive shqisore të mjedisit

-

Ndikimi në ndërveprimet personale ndërmjet klientëve dhe stafit dhe ndërmjet klientëve

-

Krijimi i një përvoje totale të kënaqshme të klientit

-

Ndikimi në synimet e ardhshme të patronazhit

6.2 Perceptimi i mjedisit,
Në kuptimin e tij më të rreptë, i referohet procesit të ndërgjegjësimit për një hapësirë me
përvetësimin e informacionit përmes ndjesive të shikimit, dëgjimit, nuhatjes, prekjes dhe shijes.
Njohja është përpunimi mendor i këtij informacioni ndijor. Kjo mund të përfshijë aktivitetet e të
menduarit për kujtimin ose vlerësimin e informacionit. Sjellja hapësinore i referohet përgjigjeve
dhe reagimeve ndaj informacionin mjedisor të marrë përmes perceptimit dhe njohjes.
Projektuesi krijon stimujt mjedisorë për të drejtuar këto faza psikologjike, si dhe proceset dytësore
të motivimi, efekti dhe zhvillimi. Pritjet mjedisore, një tjetër element përcaktues që duhet të jetë i
konsideruar nga projektuesi i brendshëm, janë zhvilluar me kalimin e kohës përmes përvojës dhe
ndërveprimit me mjedisi. Ndjesitë, në kombinim me pritjet e mjedisit, përcaktojnë perceptimin e
dikujt për një hapësirë. Ndikimi i atributeve atmosferike në kontekstet e marketingut bazohet në
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premisën që dizajni i një ambienti përmes një larmie mjetesh të tilla si temperatura, tingujt, faqosja,
ndriçimi dhe ngjyrat mund të stimulojnë përgjigjet perceptuese dhe emocionale tek konsumatorët
dhe të ndikojnë në sjelljen e tyre.
6.3 Ndikimet në ambient
Ndikimet e ambientit përfshijnë ndjesinë jo-vizive ose atmosferike, aspektet e një cilësimi
shërbimi, duke përfshirë tingujt, aromat dhe temperaturën, këta elementë kanë një ndikim të fortë
në perceptimin e cilësisë së shërbimit në konsumin hedonic rregullimet Hedonic konsumi bazohet
në tërheqjen e shqisave dhe cilësia e inputit shqisor është e ndërlidhur drejtpërdrejt me perceptimin
e cilësisë së shërbimit. Sepse këto ndikime atmosferike mund të zgjojnë emocione të forta dhe
krijojnë gjendje shpirtërore, ato kontribuojnë fuqimisht në përvojën totale të klientit Sipas Bitner
(1990), ajo tregon se, megjithëse ndikimet e ambientit janë të rëndësishme në hedonic situatat, ato
janë vetëm me ndikim të dobët në mjediset utilitare. Sepse konsumi utilitar përvojat bazohen në
funksionalitet dhe ndikimet shqisore zakonisht nuk ndikojnë në funksionalitetin, përdorimin i
stimujve ndijor në një mjedis utilitar është në rastin më të mirë periferik i një vlerësimi të cilësisë
së shërbimit. Ambienti muzika, për shembull, mund të përdoret për të krijuar një sfond të
këndshëm në një mjedis shërbimi utilitar, por kjo elementi nuk ka të ngjarë të faktorizojë fuqimisht
në vendimin e patronazhit të një klienti. Ndikimet në ambient punoni së bashku me aspektet vizuale
të mjedisit fizik për të krijuar një mjedis të plotë të brendshëm Stimujt e ambientit, nga aftësia e
tyre për të ngjallur emocione, janë një ndikim i madh në aspektet psikologjike të vendosja e
shërbimit dhe mund të sigurojë të dhëna të forta për cilësinë e shërbimit (Bebko, Scuilli dhe Garg
2006; Berry, Wall, and Carbone 2006).
6.4 Ndikimet psikologjike
Ndikimet psikologjike përfshijnë emocione, gjendje shpirtërore dhe qëndrim. Referenca ndaj
emocioneve dhe humorit përshkojnë literaturën e cilësisë së shërbimit dhe kënaqësinë e klientit
dhe perceptimin e cilësisë së shërbimit janë prekur fuqimisht nga reagimet psikologjike të
konsumatorëve Ambienti i brendshëm ka një aftësi të fuqishme për të gjenerojnë emocione dhe
ato emocione ndikojnë në perceptimin e klientëve për cilësinë e shërbimit Kjo është veçanërisht
e vërtetë në cilësimet e shërbimit hedonik. Edhe pse emocionet mund të kenë efekt në takime
utilitare, ky ndikim është i dobët. Reagimet psikologjike të konsumatorëve janë të lidhura ngushtë
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me hyrja e ambientit në dispozicion në vendin e shërbimit dhe cilësitë fizike të mjedisit të
shërbimit. Ndikimet psikologjike lidhen gjithashtu me sensin e kohës dhe me ndërveprimet
shoqërore.
6.5 Roli i rëndësishëm i bibliotekës si hapësirë shoqërore
Biblioteka e sotme inkurajon më shumë ndërveprime shoqërore brenda bibliotekës dhe ofron një
sërë hapësirash për grupe dhe fëmijë. Këto ndryshime në përdorimin e bibliotekës kanë i detyroi
bibliotekarët të rimendojnë qasjen e tyre në planifikimin dhe modelimin e ndërtesës së bibliotekës.
Shumë shkrimtarë theksojnë rolin e rëndësishëm që biblioteka (veçanërisht biblioteka publike)
luan si hapësirë shoqërore, dhe si planifikimi hapësinor duhet ta pasqyrojë këtë. Rëndësia në rritje
e këtij roli, veçanërisht për bibliotekat publike, zakonisht rezulton në të dy skemat e planeve të
hapura në pjesën kryesore të bibliotekës që maksimizojnë kontaktin midis elementeve të ndryshëm
të bibliotekës komuniteti dhe gjithashtu ambiente të veçanta si kafenetë dhe sallat e takimeve për
grupet e komunitetit të cilat munden ndihmojnë në ruajtjen e një atmosfere të qetë në pjesë të tjera
të ndërtesës në ditët e sotme bibliotekat publike bëhen hapësirë për të mësuar dhe në të njëjtën
kohë bëhen një vendi ku përdoruesit vijnë për të marrë njohuri, komunikuar, shoqëruar dhe
pushuar. Idetë e reja të shtimi i një vendi për pije freskuese të tilla si një kafene ose një kafe e
vogël në bibliotekat publike po bëhen çështje. Disa të rinj dëshirojnë të vizitojnë bibliotekën pasi
janë duke vizituar kafenetë - janë relaksuar atmosferë ku ata mund të bisedojnë, studiojnë ose të
pushojnëSidoqoftë, si Hurt (2000) pranon, kjo do të thotë të shkosh kundër besimeve që mbahen
thellë nga shumë bibliotekarë, megjithëse ajo ishte i kënaqur që në Universitetin George Mason
ata "thyen disa rregulla që nuk duhet të ishin më automatikisht pranuar ”(103), duke përfshirë
lejimin e ushqimit në bibliotekë. Sipas Dewe (2006), këto dhe të tjera tabutë po sfidohen gjithnjë
e më shumë në 11 biblioteka publike si "rregulla për të ngrënë dhe pirë janë relaksuar dhe zhurma
nuk merret parasysh
6.6 Kuptimi mbi efektet e mjedisit fizik dhe lidhja e tij në prodhimin e një më të mire
dizajni i ambienteve të brendshme
1. Ambienti fizik i brendshëm është një nga më të rëndësishmitaspektet në përmirësimin e
dizajnit më të mirë në biblioteka
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2. Ndriçimi - ndriçimi ditor (ndriçimi natyror) ose ndriçimi artificial. Përzgjedhja e
ndriçimit bazohet në a luks dhe shkëlqim standard komod.
3. Mobilje - përzgjedhja e mobiljeve që është e përshtatshme sipas ergonomisë së fëmijëve,
të rriturve ose një qytetar i moshuar. Ajo gjithashtu duhet të jetë në përputhje me nevojat e
grupit ose përdoruesit individual, një përzgjedhje e mobilje të tilla si llojet e ulëseve,
tavolina leximi, rafte librash dhe gjithashtu duhet të jenë ergonomike dhe të përshtatshme
për secilin përdorues.
4. Planifikimi i hapësirës - paraqitja e brendshme dhe kërkesat e hapësirës,
5. Materiale dhe përfundime - zgjedhja e ngjyrave dhe përfundimeve janë të përshtatshme
për mobiljet, muret, dyshemetë dhe tavan
Studiuesi gjithashtu zbuloi se ka disa aspekte që ndikojnë në emocione, humor dhe përdorues
eksperienca. Ai gjithashtu ndikoi në sjelljet dhe perceptimet njerëzore përmes aspekteve të
ambientit, estetikës dhe faktorët ergonomikë.
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7. MATERIALET
Mbajtja e bibliotekës së materialeve të organizuar është një detyrë e vështirë për shumë arkitektë,
e lëre më ta mbajnë atë në azhurnim me materialet më të fundit, më inovative. Materialet e
ndërtimit janë materiale që përdoren në ndërtimin e ndërtesave, shtëpive dhe strukturave të tjera.
kjo përfshin materiale tradicionale të tilla si druri dhe materiale të reja, ato janë dëshira për të
përmbushur një larmi kërkesash moderne për ndërtim. Në vijim janë tip i zakonshëm i materialit
ndërtimor per ndertimin e bibliotekav
7.1 Druri

Figure 11 Strukturë e drurit
Burimi (Ledger, 2013)

Druri është një material i fortë natyror që është përdorur për të brendshme dhe të jashtme për mijëra
vjet. druri është një material i qëndrueshëm kur buron me përgjegjësi pasi është një burim i
ripërtëritshëm neutral i karbonit, i reziston kompresimit, rezistencës në tërheqje të arsyeshme të
lartë, të lakueshëm, të zbatueshëm dhe tërheqës vizualisht. vetitë e drurit ndryshojnë shumë në
varësi të tubit. Drutë klasifikohen gjerësisht në dru të butë dhe drurë të fortë bazuar në speciet e
pemëve. kjo është disi mashtruese pasi drurët e fortë nuk janë domosdoshmërisht të fortë se druri
i butë Perdorimi: eksterier, interior, elemente dekorativë, çati të dyshemesë së brendshme,
strukturën mbajtëse të ngarkesës, rregullimin e peizazhit dhe rrethimin.
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7.2 Bambu

Figure 12 Strukturë bamboo
Burimi (cz, n.d.)
Bamoboo është familje e bimëve që perceptohet si dru, por është teknikisht një bar. bambu shihet
si një material i mbingarkueshëm për shkak të ritmit të lartë të rritjes me disa specie që mbledhin
deri në 1.5 inç në orë në kulturë, bambu natyral përdoret për skela dhe elemanë që mbajnë ngarkesë
të strukturuesve të vegjël. bambu inxhinier premium shihet si drurë i krahasueshëm dhe me cilësi
të lartë dhe përdoret për parket dhe kabinete. Përgjithësisht duke folur. bambu ka rezistencë më të
lartë në shtypje dhe forcë në tërheqje sesa druri dhe është më i lehtë, bambu që natyrshëm ekziston
janë shtylla relativisht të hollë dhe zakonisht është i inxhinieruar në borde. ka mbi 1000 lloje
bambuje

7.3 Betoni

Figure 13 Strukurë betony

Burimi (Unblast, n.d.)
Betoni është një material i përbërë që përmban agregate të tilla si zhavorr rëre dhe gur i grimcuar
me një lidhës siç është çimentoja portland. Shtesa kimike shpesh shtohen për të ndryshuar
karakteristikat e betonit ose për të shpejtuar ose ngadalësuar dëgjimin. Vetit: Temelet,
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konstruksionet mbajtëse të ngarkesës betoni i trotuareve është i rëndë dhe ka rezistencë të lartë në
shtypje, por rezistencë tërheqëse jashtëzakonisht të ulët. për këtë arsye, ajo shpesh përforcohet me
një material me mbytje të lartë në tërheqje siç janë shufrat prej çeliku të njohura si armature. Betoni
është larg materiali ndërtimor më i përdorur për nga pesha. përgjithësisht perceptohet si jo tërheqës
dhe i zymtë pasi shoqërohet me infrastrukturë utliltaeiane siç janë mbikalimet e autostradave dhe
digat. prodhimi i çimentos emetimet e ndjeshme të gazeve serrë.

7.4 Tulla

Figure 14 Strukturë tulle

Burimi (Mabuto, 2018)
Tulla janë çdo njësi drejtkëndëshe e krijuar për tu vendosur në llaç. këto janë bërë historikisht me
argjilë, por tullat moderne vijnë në qindra varietete të bëra nga materiale të tilla si toka, rëra, balta,
gëlqere, kalcium-silikat. betoni dhe qeramika. Shumë tulla kanë rezistencë të lartë në shtypje me
qëndrueshmëri ekstreme dhe rezistencë ndaj nxehtësisë që mund të krahasohet me gurin. Tullat
mund të jenë të brishta dhe mund të prishen kur bien. në zonat e prirura për mure me tulla tërmetesh
duhet të përforcohen siç duhet në përputhje me standardet locale Perdorimi: në mure, trotuar,
zjarrit. Tulla ka dy tuba kryesore: tulla të ndezura dhe të pjekura.
7.5 Xhami

Figure 15 Strukturë xhami
Burimi (Photo, 123rf, n.d.)
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Një material i qëndrueshëm, por i brishtë që vlerësohet për vetitë e tij optike siç është aftësia e tij
për të thyer, reflektuar dhe transmetuar dritën. xhami është projektuar shpesh të jetë transparent
apo i tejdukshëm. shumica e qelqit përmban dioksid silici dhe prodhohet në mijëra lloje. Një tip i
fortë qelqi pa kornizë i thurur si xham strukturor mund të përdoret në stuko mbajtëse ngarkese.
Përdoret në dritare, mure fasadash, çati dhe dysheme. Vetitë e tij optike, veçanërisht transparencën
e tij qelqi është i qëndrueshëm por i brishtë dhe është i prirur për thyerje. trajtime të tilla si petëzuar
mund ta bëjnë xhamin më pak të brishtë. Xhami vjen në shumë varietete që përfshijnë materiale
të tilla si qelqi-qeramika prej qelqi dhe fibra optike.

7.6 Qeramika

Figure 16 Strukturë qeramike
Burimi (Photo, 123rf, n.d.)
qeramika është një kategori e gjerë e materialit inorganik të dëgjuar të prodhuar duke përdorur
minerale. Shumica e qeramikës tradicionale janë jo-metalike. megjithatë, disa materiale të bëra
nga kombinime të metaleve dhe mineraleve konsiderohen kremikë. qeramikat tradicionale
përfshijnë enë prej argjile, prodhime gresi dhe porcelani. Qeramikat moderne përfshijnë karabit
silici nitride silikoni dhe karabit titaniumi.Përdorent në tulla, oxhak, oxhaqe, llaç, tipare
dekorative, tavolina, lavamanë, tub, banjo dhe tituj kuzhine. Qeramika shpesh është e fortë, e
qëndrueshme, e qëndrueshme ndaj ujit, nxehtësisë dhe zjarrit. qeramika moderne e inxhinieruar si
karabit titaniumi dhe karabit tungsteni janë ndër materialet më të forta të njohura.
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7.7 Çeliku

Figure 17 Struktutë çeliku
Burimi (Istock, n.d.)
Çeliku është një aliazh hekuri dhe karboni. është gjithashtu e zakonshme të shtoni metale të tjera
në çelik për të përmirësuar vetitë e tij. për shembull, çeliku inox përfshin krom dhe nikel për të
përmirësuar rezistencën ndaj korrozionit të çelikut matal filloi të zëvendësonte gize si metali
strukturor i zgjedhur për struktura të mëdha në fund të shekullit të 19-të. Çeliku përdoret gjithashtu
në një numër të madh të metaleve të ndërtimit, pjesëve dhe përbërësve. Përdoret në çelik strukturor,
elemente të zbukuruar me shufra përforcuese, fletë metalike. tela, tuba, bulona, gozhda dhe vida.
Vetitë e çelikut ndryshojnë bazuar në përmbajtjen e tij të karbonit, përmbajtjen e metaleve dhe
proceset e prodhimit. përgjithësisht duke folur. është rezistencë e lartë në shtypje dhe në tërheqje.
çeliku është i qëndrueshëm, shumë i riciklueshëm dhe ka përçueshmëri të mirë termike. çelik inox
i reziston korrozionit. Çeliku nuk është i djegshëm, por mund të humbasë forcën në zjarr. si i tillë,
struktura e çelikut duhet të jetë e izoluar nga zjarri

7.8 Fibra Karboni

Figure 18 Struktura e fiber karbonit
Burimi (Designyourway, n.d.)
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fibrat e karbonit janë një material relativisht i ri që kanë veti interesante materiale për ndërtim,
duke përfshirë rezistencën e lartë në tërheqje, rezistencën kimike dhe zgjerimin e ulët termik. këto
përdoren shpesh në materiale të përbëra të tilla si betoni i përforcuar me fibra dhe plastika e
përforcuar me fibra karboni, ku fibra përdoret për mbingarkesën e saj të tërheqjes
Përdoret në fibra karboni, ulluqe çatie, tuba, veshje muri ndërtesa bashkimi zgjerimi, tela, mbrojtje
radio frekuence dhe ndriçim i qëndrueshëm, zgjerues, mirëmbajtje e ulët, antimikrobik dhe shumë
i riciklueshëm sipërfaqe bakri nga një shtresë karakteristike jeshile e patinës me kohën që siguron
rezistencë ndaj korrozionit. në mungesë të kushteve të vështira të tilla si ndotja dhe kripa, bakri
gërryhet me një normë më të vogël se 0.4 mm në 200 vjet

7.9 Alumini

Figure 19 Strukturë alumini
Burimi (iStock, n.d.)
Alumni një metal i lehtë dhe i qëndrueshëm që ka një numër të madh përdorimesh specialiteti.
panele të jashtme, fasada dhe korniza dritare. Dritë, i urtë, i lakueshëm, rezistent ndaj korrozionit,
jomagnetik, përcjellës termik, përcjellës elektrik. Alumini është rezistent ndaj korrozionit për
shkak të formimit të një shtrese të oksidit të aluminit kur ekspozohet në ajër. Alumini është shumë
reaktiv dhe nuk është rezistent ndaj një vërtetësie të gjerë të ekspozimeve kimike të tilla si kripa.
kjo është arsyeja që nuk përdoret plumbimi tipik.
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7.10 Plastika

Figure 20 Strukturë Plastike
Burimi (Freepik, n.d.)

Plastika është një kategori e materialit sintetik që rrjedh nga petrokimikate ose burime të rinovuesh
me të biomasës. Isshtë një material i lirë, i cili formulohet dhe formësohet në një shtrirje shumë të
madhe të produkteve të ndërtimit tubacione, dysheme, mur anësor, dritare, dorër dhe panele të
brendshme i lirë dhe i disponueshëm në larmi të konsiderueshme. Plastikat shpesh janë të lehta, të
qëndrueshme, të ndezshme dhe të ndjeshme ndaj temperaturës. ato mund të jenë mjaft të forta për
shumicën e aplikacioneve por nuk përdoren zakonisht për strukturat mbajtëse të ngarkesës. Shpesh
përdoret si ngjyrosje ose mbulim i materialeve të tjera njerëzit mund të kenë perceptime negative
të plastikës duke përfshirë idenë se materialet plastike janë të rreme.

7.11 Pëlhura

Figure 21 Strukturë pëlhure
Burimi (Zoonar/magann, 2019)
është një material fleksibël i përbërë nga një model i ndërthurur i fibrave natyrore ose artificiale.
këto përdoren zakonisht për të përmbushur kërkesat në ares të tilla si forca strukturore, rezistenca
ndaj zjarrit dhe korrigjimi i motit. shembuj të pëlhurave të përdorura në ndërtim përfshijnë
kanavacë pambuku, tekstil me fije qelqi të endur, pëlhura me fibra karboni dhe pëlhura të
ndryshme plastike. Rezistenca ndaj zjarrit, rezistenca ndaj korrozionit nga moti, elementet
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dekorative dhe përmirësimet në qëndrueshmërinë strukturore. Pëlhura janë materiale fleksibël që
mund të projektohen për të qenë me kosto të ulët, më të forta, rezistente ndaj zjarrit ose motit.
Pëlhura zakonisht përdoret për të ndërtuar struktura të përkohshme dhe me kosto të ulët përmes së
cilës një pëlhurë montohet në një kornizë, Për shembull, një tendë.
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PËRFUNDIMI
Shërbimet bibliotekare mund të jenë një vegël e rëndësishme dhe shumë lehtë e përdorshme për
promiovimin e leximit, arsimit dhe kulturës në një rajon me pak ose aspak sende tjera të ofruara
dhe për një popull me një pjesë të madhe të fëmijëve dhe të rinisë. Bibliotekat mund të çelin porta
lokale kah dijenia, ta reflektojnë shumësinë dhe lloj-llojshmërinë e shoqërisë dhe ta përkrahin
procesin e demokratizimit, sidomos në vendet si Kosova.
Arkitektura dhe dizajni i bibliotekës është një zanat në zhvillim ndërsa teknologjia ndryshon
dinamikën e hapësirës, megjithatë ne gjithmonë do të dëshirojmë aktin e zgjedhjes së një romani
klasik nga një mur i veshur me rafte librash me një shkallë për hyrjen në raftet e sipërme. Në një
kontekst më të gjerë, publiku arkitektura e bibliotekës lehtëson një produktivitet më të madh
potencial të shoqërisë dhe maksimizon vlerën e njësive ekonomike të prodhuara në më të madhe
shoqërisë duke huazuar dhe çiklizuar burime të ripërdorshme që do përndryshe të shkojnë dëm.
Biblioteka e sotme inkurajon më shumë ndërveprime shoqërore brenda bibliotekës dhe ofron një
sërë hapësirash për grupe dhe fëmijë. Këto ndryshime në përdorimin e bibliotekës kanë i detyroi
bibliotekarët të rimendojnë qasjen e tyre në planifikimin dhe modelimin e ndërtesës së bibliotekës.
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